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ABSTRAKTI
Databazat relacionale mund të konsiderohen tipike tradicionale për rolin dhe
përdorueshmërinë që zotërojnë aktualisht. Pavarësisht që janë përdorur dhe vazhdojnë të
përdoren për zgjidhje të problemeve të ndryshme, përdorimi i tyre po zbehet dhe mbulohet
nga përdorimi i databazave jorelacionale, NoSQL, të cilat kanë fleksibilitet dhe kapacitet më
të madh për t’u përgjigjur në kërkesat gjithnjë në rritje të teknologjisë, biznesit, apo fushave
tjera.
Aktualisht, shohim tendencë të qartë të përdorimit të databazave në kohë reale (real-time
databases) të cilat kanë mundësuar zgjidhjen e problemeve me të dhënat të cilat ndryshojnë
në mënyrë dinamike. Këto të dhëna përpunohen dhe transmetohen te shfrytëzuesi në kohë
edhe më të vogël se milisekonda, ashtu që i gjithë procesi i ngjan përpunimit në kohë reale.
Pamundësia e databazës relacionale për të trajtuar (handle) raste të tilla të ndryshimeve
dinamike, bën që fushëveprimtaria e tyre të jetë tejet e kufizuar karshi problemeve dhe
kërkesave të fushave të ndryshme të jetës.
Në këtë punim do të analizohen karakteristikat e të dy databazave. Do të marrim shembuj
konkretë të cilët tregojnë për strukturën e tyre, përparësitë që ka përdorimi i sëcilës në situata
e hapësira të ndryshme, sikundër edhe jopërparësitë e secilës.
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HYRJE

Për termin “databazë” janë dhënë përkufizime të ndryshme e të shumta. Elaborimi më i
përshtatshëm i termit “databazë” sipas autorit Hugh Darwen është:
“Një bazë e të dhënave relacionale është një grup tabelash të përshkruara formalisht
nga të cilat të dhënat mund të qasen ose të ribashkohen në mënyra të ndryshme pa
pasur nevojë për riorganizim të tabelave të bazës së të dhënave.”
(Darwen, 2011,fq.32).
Databazat relacionale bazohen në modelin e propozuar nga E.F. Codd në vitin 1970. Sistemi
softuerik i cili përdoret për të mbajtur bazat e të dhënave relacionale është një sistem
relacional për menaxhimin e bazës së të dhënave (RDBMS). Pothuajse të gjitha sistemet e
bazës së të dhënave relacionale përdorin SQL (Structured Query Language) për kërkimin dhe
ruajtjen e bazës së të dhënave.
Databazat jorelacionale ofrojnë mekanizëm për ruajtje dhe nxjerrje të të dhënave në mënyra
dhe forma të ndryshme nga koncepti i ofruar në databazat relacionale. Databazat e tilla kanë
ekzistuar qysh prej viteve të gjashtëdhjeta të shekullit nëntëmbëdhjetë, por nevoja për to nuk
është paraqitur deri në vitet e para të shekullit XXI, kur edhe jetësohet ideja e Web 2.0.
Përdorimi i këtyre databazave ka marrë hov sidomos nga aftësia e tyre për të trajtuar “të
dhënat e mëdha (big data)” dhe aplikacionet në kohë reale (real-time applications). Emërtimi
NoSQL është shkurtesë për kuptimin “Not Only SQL (jo vetëm SQL)” për të theksuar se
këto databaza përpos që mbështesin arkitekturën SQL të databazës relacionale, zgjerojnë dhe
plotësojnë arkitekturën e tillë me atribute dhe funksione të reja.
Me zbulimin e Web 2.0., shkencëtarët kanë parë që databazat relacionale nuk janë më
kompetente dhe të afta për të mbuluar sfidat e paraqitura. Për më tepër, thjeshtësia në dizajn,
kontrolli mbi disponueshmërinë, shkallëzimi më i thjeshtë dhe pragmatik, janë disa prej
atributeve shtesë të cilat qenë bazë motivimi për futjen në përdorim të databazave
jorelacionale.
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Struktura e të dhënave është e ndryshme te të dy databazat. Databazat jorelacionale
shfrytëzojnë struktura të ndryshme. P.sh. Cloud Firestore e zhvilluar së fundmi nga Google
Firebase përdorë konceptin e “koleksioneve” dhe “dokumenteve”. Të dhënat ruhen në
koleksione të cilat përbëhen nga dokumente brenda të cilave ruhen të dhënat. Real-time
databaza e Google Firebase përdorë strukturë peme për ruajtjen e të dhënave. Këto modele
për ruajtje dhe nxjerrje të të dhënave, të ndryshme nga modeli rresht-kolonë i databazave
relacionale, dinamizojnë dhe shpejtojnë shumë operacione në NoSQL në raport me ato të
SQL.

1.1 Kuptime rreth databazës relacionale
Databaza relacionale është zbuluar nga E.F. Codd në vitin 1970, atëbotë një programer i ri
në IBM. Në punimin e tij “Propozimi i një modeli relacional për të dhënat e bankave të
shpërndara” ai propozoi kalimin nga modeli hierarkik dhe i organizuar i të dhënave në
modelin tabelar, me rreshta dhe kolona. Çdo tabelë, e cila ndonjëherë emërtohet edhe si
“relacion (relation)” brenda databazës, përmban një ose më shumë kategori të të dhënave të
organizuara në kolona, të cilat emërtohen edhe si “atribute (attributes)”. Çdo rresht, i
emërtuar po ashtu si “rekord (record)” ose “tuple”, përmban një instancë unike të të dhënave
ose çelës për kategoritë e definuara nga kolonat (Darwen, 2009).
Çdo tabelë në databazën relacionale përmban një çelës primar (kryesor) i cili identifikon në
mënyrë unike një kolonë dhe rreshtat përkatëse të saj. Lidhja ndërmjet tabelave mund të
realizohet nëpërmjet çelësave të huaj e cila është një fushë në tabelë që lidhet me çelësin
primar të një tabele tjetër. Një strukturë e tillë e organizimit të të dhënave është dhënë
grafikisht në figurën e mëposhtme.

Figure 1: Struktura e një databaze relacionale
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Gjatë krijimit të databazës relacionale, definohet edhe domena e vlerave të mundshme të të
dhënave në një kolonë si dhe kufizimet shtesë të cilat mund t’i atribuohen vlerave të asaj
kolone. P.sh. një kufizim i një tabele me emra të studentevë mund të ishte që kolona e cila
përmban emrin e studentit të mos jetë e zbrazët dhe të përmbajë vetëm shkronja. Ekzistojnë
dy kufizime të përgjithshme të cilat lidhen me integritetin e të dhënave, çelësin primar dhe
çelësat e huaj të një tabele relacionale (Darwen, 2009):
1. Integriteti i entiteteve (entity integrity) – siguron që çelësi primar i një tabele është
unik dhe se vlera e tij nuk është e zbrazët (null).
2. Integriteti referencial (referential integrity) – kërkon që çdo vlerë në kolonën e cila
është çelës i huaj të gjendet në kolonën e çelësit primar të tabelës amë.

1.2 Fillet e databazës jorelacionale
Në pesë vitet e fundit, shkencëtarët kanë menduar rreth prodhimit dhe adaptimit të modelit
“të gjitha në një (one size fits all)”. Modeli i tillë është referuar si model databaze NoSQL.
Blogeri i cili mendohet që ka bërë termin “NoSQL” të famshëm është Eric Evans, punëtor
në Rackspace i cili më vonë ka përshkruar se përpjekjet për gjetjen e kësaj databaze
mbështeten në “motivacionin e kërkimit të alternativave për zgjidhje të problemeve reale në
të cilat databaza relacionale është e paaftë”. Në një artikull të publikuar nga gazeta
Computerworld, theksohet se gjetja e NoSQL vjen nga njerëz të cilët kanë qenë të interesuar
për t’i marrë kurorën e mbretit databazës SQL e cila deri atëherë ishte totalisht prevalente.
“Këta njerëz, kanë marrë kurorën nga një databazë e ngadalshme dhe e shtrenjtë, për t’ia vënë
atë një databaze shumë më efikase dhe më të lirë të menaxhimit të të dhënave”. Aty theksohet
gjithashtu që veçanërisht startupet e Web 2.0. kanë filluar bizneset e tyre pa Oracle dhe po
ashtu pa MySQL e cila më parë ka qenë shumë e njohur ndër startupe. Ndërkohë, ata kishin
ndërtuar databazat e tyre të ndikuar nga Dynamo e Amazon dhe Bigtable e Google. Qëllimi
parësor ishte ruajtja dhe procesimi i sasive të mëdha të të dhënave të cilat shfaqen p.sh. në
komunitetet sociale ose në ‘cloud computing’ aplikacionet. Në të njëjtën kohë këto
aplikacione u shndërruan në ‘softuerë të hapur’ për njerëzit. P.sh. Kasandra, e cila fillimisht
u zhvillua për të realizuar një modul kërkimi në Facebook, u bë pastaj pjesë e projektit për
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Apache Softuerin. Sipas inxhinierit Avinash Lakshman, databaza e tillë është e aftë të
shkruajë 2500 herë më shpejt në një databazë me madhësi 50 gigabajt sesa MySQL
(Beaulieu, 2009).
1.2.1 Motivet kryesore për krijimin e databazës jorelacionale
Sipas Computerëorld, ekziston një sasi e caktuar e arsyeve të bazuara të cilat çuan në
kërkimin për krijimin e databazave jorelacionale. Ndër to, si më kryesoret renditen (Beaulieu,
2009):
1. Shmangia nga kompleksiteti i panevojshëm – Databazat relacionale ofrojnë një mori
opsionesh dhe konsistencë strikte të të dhënave. Sidoqoftë, kjo konsistencë në shumë
raste është e panevojshme dhe e padobishme. P.sh. databaza ConnectNoë nga Adobe,
mban tri kopje të të dhënave të sesioneve të përdoruesve. Këto kopje nuk kanë nevojë
të kalojnë nëpër “testin e konsistencës” të një databaze relacionale. Mjafton që ato të
ruhen në memorie.
2. Rendimenti i lartë (high throughput) – Disa NoSQL databaza ofrojnë rendiment
shumë më të lartë në krahasim me disa databaza relacionale. P.sh. Bigtable e Google
lejon makinën lokale Zvent të ruajë një miliard qeli të dhënash brenda ditës. Tutje,
Google është e aftë të procesojë 20 petabajt të dhëna të cilat ruhen në BigTable
përmes teknikës MapReduce.
3. Zgjerueshmëria horizontale dhe operimi me harduer komoditeti – Volumi i të
dhënave që duhet të procesohen në baza ditore është duke u rritur në mënyrë
eksponenciale. Kjo është shtysë shumë domethënëse e realitetit se pse njerëzit dhe
kompanitë janë duke kërkuar mbështetje në teknologji të reja. Ekzistojnë tri probleme
qenësore të databazës SQL të cilat databaza NoSQL po përpiqet t’i adrësojë:
I.

Zgjerueshmëria e të dhënave (p.sh. 2 petabajt është totali në eBay).

II.

Performanca e serverëve të vetëm.

III.

Skema dizajnuese të ngurta.
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Në kontast me sistemet për menaxhimin e databazave relacionale, NoSQL databazat
janë të dizajnuara për t’u zgjeruar në drejtim horizontal dhe të mos mbështeten
tërësisht në harduerin që është në dispozicion.

1.3 Qëllimet e punimit
Qëllim i këtij punimi është që të krahasohen databazat relacionale SQL me ato jorelacionale
apo NoSQL. Databazat e kategorisë së parë konsiderohen si databaza tradicionale, të cilat
mbështeten në modelin e tabelës për ruajtjen dhe nxjerrjen e të dhënave. Këto databaza kanë
ekzistuar prej shumë dekadash dhe kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë zbatim të madh në
shumë fusha. Megjithatë, me ndryshimin e sasisë (volumit) dhe llojit të të dhënave të cilat
prodhohen prej mediumeve të ndryshme, ka ardhur nevoja që këto të zëvendësohen me
databaza të cilat mbështesin ruajtjen, menaxhimin dhe manovrimin me të dhëna të llojeve të
tjera, do të thotë të të dhënave që nuk kanë strukturë apo që janë gjysmë të strukturuara.
Krahas qasjes teorike, në punim paraqesim edhe shembuj të caktuar me kode ku ilustrohet
krijimi i databazave dhe tabelave në gjuhët SQL dhe MySQL, si dhe në databazat
jorelacionale si DynamoDB për databazat çelës-vlerë dhe Neoj4 për databazat graf (graph
databases). Ndonëse ka shumë gjuhë dhe vegla të cilat mundësojnë manipulimin me
databazat relacionale në punim janë shqyrtuar dy më të rëndësishmet, SQL Server që është
sistem për menaxhimin e databazave i krijuar nga Microsoft si dhe MySQL, i cili është sistem
me burim të hapur (open-source) që mbështetet mbi SQL. Ngjashëm kemi vepruar edhe me
databazat jorelacionale, ku për secilin lloj/tip të këtyre databazave kemi analizuar databazat
dhe sistemet më të përdorura si DynamoDB për databazat çelës-vlerë, MongoDB për
databazat e orientuara nga dokumentet (document-oriented databases) dhe Noej4 për
databazat graf.

1.4 Skica e Raportit
Ky punim ka tri pjesë kryesore. Në pjesën e parë, jepet hyrja ku jepen disa koncepte të
përgjithshme dhe prezantuese të databazave relacionale dhe atyre jorelacionale. Fokusi i
kësaj pjese është ndërtimi i një ideje të përgjithshme rreth mënyrës së operimit të dy llojeve
të databazës e cila është parakusht për t’u thelluar në analiza më të detajuara.
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Kapitulli i dytë, është vështrimi analitik mbi databazat relacionale. Këtu jepen përkufizime
fillimisht se çka janë databazat relacionale, si ruhen të dhënat në to pra cila është struktura e
të dhënave. Pastaj përshkruhen sistemet për menaxhimin e këtyre databazave, funksioni i
tyre. Më pas përshkruhet terminologjia dhe karakteristikat e këtyre databazave. Në pjesën
tjetër ndalemi te gjuhët SQL Server dhe MySQL si dy më të përdorurat sa i përket
menaxhimit të databazave relacionale. Njëra është komerciale dhe tjetra me burim të hapur
(open source). Te MySQL, përshkruajmë mbi krijimin e databazave, tabelave, kushtëzimeve,
pyetësorëve dhe aspekteve të tjera që kanë të bëjnë me operacionet që përdoren në këtë gjuhë,
e cila pra është e ndërtuar mbi SQL.
Në kapitullin e tretë paraqesim një vështrim analitik mbi databazat jorelacionale ku fillimisht
paraqesim llojet/tipet kryesore të këtyre databazave dhe pastaj edhe karakteristikat,
përparësitë dhe rastet e përdorimit (use-cases). Këtu, ndalemi te analiza e tri llojeve kryesore
të databazave jorelacionale: të bazuara në dokumente, çelës-vlerë dhe graf. Për secilin rast
kemi dhënë edhe kodet se si krijohen databazat, tabelat dhe si bëhet nxjerrja apo gjetja e të
dhënave. Kodin e kemi dhënë në gjuhën Java, ndonëse sistemet e këtyre databazave
mbështesin një numër të madh të gjuhëve programuese të tjera.
Në pjesën e fundit janë përfundimet apo konkluzionet e temës.
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2
2.1

RISHIKIMI I LITERATURËS
Databazat dhe shfrytëzuesit e tyre

Databazat dhe sistemet e menaxhimit e tyre janë komponentë esenciale e jetës moderne:
shumica prej nesh hasim në shumë aktivitete të përditshme të cilat kërkojnë interaksion me
databaza. P.sh. tërheqja e parave nga banka, rezervimi i një hoteli apo fluturimi, aksesi në
ndonjë librari online për të kërkuar libra të ndryshëm, janë vetëm disa prej aktiviteteve të
cilat kërkojnë qasjen në databaza. Këto interaksione janë shembuj të asaj që njihet si
“aplikimi tradicional i databazës”, ku pjesa më e madhe e informacionit ruhet në formë
tekstuale apo numerike (Elmasri, 2011).
Zhvillimet e fundit kanë mundësuar lindjen e databazave të cilat kanë mundësinë e ruajtjes
së tipeve të ndryshme të të dhënave sikurse janë imazhet, audiot, hartat, lokacionet, etj.
Bazat e të dhënave dhe teknologjia e bazës së të dhënave kanë ndikim të madh në përdorimin
në rritje të kompjuterëve. Është e drejtë të thuhet se bazat e të dhënave luajnë rol kritik në
pothuajse të gjitha fushat ku përdoren kompjuterët, duke përfshirë biznesin, tregtinë
elektronike, inxhinierinë, mjekësinë, gjenetikën, ligjin, arsimin dhe shkencën e bibliotekave.
Në kuptimin e përgjithshëm, një bazë e të dhënave, gëzon në mënyrë implicite vetitë e
mëposhtme (Elmasri, 2011):
● Një bazë e të dhënave përfaqëson një aspekt të botës reale, ndonjëherë të quajtur ‘botë
e vogël (miniworld) ose universi i diskursit (“Universe of Discourse”). Ndryshimet
në këtë “miniëorld” reflektohen në bazën e të dhënave.
● Baza e të dhënave është një koleksion logjik i koherencës së të dhënave me disa
kuptime të qenësishme. Shumëllojshmëria e rastësishme e të dhënave nuk mund të
quhet si bazë e të dhënave.
● Baza e të dhënave është projektuar, ndërtuar dhe populluar me të dhëna për një qëllim
të caktuar. Ka një grup përdoruesish të synuar dhe disa aplikacione të paracaktuara
në të cilat këta përdorues janë të interesuar.
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Me fjalë të tjera, një bazë e të dhënave ka një burim nga i cili rrjedhin të dhënat, një shkallë
ndërveprimi me ngjarjet në botën reale dhe një audiencë që është e interesuar në mënyrë
aktive në përmbajtjen e saj. Përdoruesit përfundimtarë të një baze të dhënash mund të kryejnë
transaksione biznesi (për shembull, një klient blen një produkt) ose ngjarje mund të ndodhin
(për shembull, regjistrimi i statusit të një punëtori) që shkaktojnë ndryshimin e informacionit
në bazën e të dhënave. Në mënyrë që baza e të dhënave të jetë e saktë dhe e besueshme në
çdo kohë, duhet të jetë reflektim i vërtetë i mini-botës që ajo përfaqëson; prandaj, ndryshimet
duhet të pasqyrohen në bazën e të dhënave sa më shpejt të jetë e mundur.
Një bazë e të dhënave mund të jetë e çfarëdo madhësie dhe kompleksiteti. Për shembull, lista
e emrave dhe adresave të punëtorëve të një kompanie. Nga ana tjetër, katalogu i
kompjuterizuar i një biblioteke të madhe mund të përmbajë gjysmë milioni të hyra të
organizuara sipas kategorive të ndryshme - sipas emrit të autorit, sipas subjektit, sipas titullit
të librit - me secilën kategori të organizuar alfabetikisht (Beaulieu, 2011).
Një shembull i një baze të dhënash të madhe tregtare është Amazon.com. Përmban të dhëna
për mbi 20 milionë libra, CD, video, DVD, lojëra, elektronikë, veshje dhe të tjera artikuj.
Baza e të dhënave zë mbi 2 terabajt (një terabyte është 1012 byte vlerë ruajtjeje) dhe ruhet
në 200 kompjuterë të ndryshëm (të quajtur serverë). Rreth 15 milionë vizitorë hyjnë në
Amazon.com çdo ditë dhe përdorin bazën e të dhënave për të bërë blerje1.
Një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS) është një koleksion i programeve
që u mundëson përdoruesve krijimin dhe mirëmbajtjen e një baze të dhënash. DBMS është
një sistem softuerësh me qëllim të përgjithshëm që lehtëson proceset e përcaktimit, ndërtimit,
manipulimit dhe shkëmbimit të bazave të të dhënave midis përdoruesve dhe aplikacioneve të
ndryshme. Përcaktimi i një baze të dhënash përfshin përcaktimin e llojeve të të dhënave,
strukturave dhe kufizimeve të të dhënave që do të ruhen në bazën e të dhënave. Përkufizimi
i bazës së të dhënave ose informacioni përshkrues gjithashtu ruhet nga DBMS në formën e
një katalogu ose fjalor të bazës së të dhënave; ajo quhet meta-të dhëna.

1

https://landingcube.com/amazon-statistics/
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Ndërtimi i bazës së të dhënave është procesi i ruajtjes së të dhënave në një medium të ruajtjes
që kontrollohet nga DBMS2. Manipulimi i një baze të dhënash përfshin funksione të tilla si
kërkimi i bazës së të dhënave për të rifituar të dhëna specifike, azhurnimi i bazës së të
dhënave për të pasqyruar ndryshimet në mini-botën që përfaqëson. Disa prej përfitimeve të
DBMS përfshijnë mundësinë e shtrimit të pyetësorëve përmes së cilëve bëhet nxjerrja e të
dhënave, mbrojtjen e bazës së të dhënave nga qasja e paautorizuara dhe mirëmbajtjen e saj
për një kohë të gjatë (Harrington, 1998).
Një version i thjeshtuar i hapësirës së një sistemi databaze është dhënë në figurën e
mëposhtme:

Figure 2: Struktura e një sistemi për menaxhimin e databazave

2

Database Management System.
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2.2 Terminologjia
Kur flitet për databazat relacionale, zakonisht mendohet për disa terminologji të caktuara.
Një definim të tyre po e japim në Tabelën 1.
Tabela 1. Terminologjia në databazat relacionale
Terminologjia

Definimi

Entiteti/et

Diçka që është me interes për t’u përshkruar. Shembujt mund të përfshijnë:
njerëzit, qytetet, lokacionet gjeografike etj.

Kolona

Një pjesë e të dhënave që ruhen në një tabelë

Rreshti

Një bashkësi e kolonave që së bashku përshkruajnë entitetin apo një veprim
të entitetit. Njihet edhe si rekord.

Tabela

Një bashkësi e rreshtave, që ruhen përkohësisht apo përgjithmonë në
memorie (ruajtja persistente dhe jopersistente, respektivisht)

Çelësi primar

Një apo më shumë kolona të cilat shërbejnë për të identifikuar në mënyrë
unike një rresht të tabelës

Çelësi i huaj

Një apo më shumë kolona që mund të përdoren së bashku për të identifikuar
një rresht në një tabelë tjetër

Karakteristikat e databazave relacionale

2.3

Fokusi kryesor i databazave relacionale është te ato që njihen si veti apo karakteristika ACID
(Harrington, 2008):
-

Atomiciteti (atomicity) – Çdo transaksion është atomik. Nëse pjesë e këtij transaksion
dështon atëherë dëshiron i tërë transaksioni dhe procesi kthehet prapa

-

Konsistenca (consistency) – çdo transaksion është subjekt i një numri të rregullave
konsistente (kufizimet, shkrepësit, kaskadat)

-

Izolimi (isolation) – asnjë transaksion nuk duhet të interferojë me një transaksion
tjetër

-

Qëndrueshmëria (durability) – kur një transaksion kryhet, qëndron i kryer
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2.4 Çfarë është SQL?
Bashkë me definimin që Codd ka ofruar për modelin relacional, ai ka propozuar edhe një
gjuhë të quajtur DSL/Alpha, me qëllim të manipulimit me të dhëna në tabelat relacionale.
Pas propozimit të Codd, IBM ngarkoi një grup me detyrën për të krijuar një prototip të bazuar
në idenë e Codd. Ky grup krijoi një version të thjeshtuar të DSL/Alpha të cilin e emërtuan si
SQUARE. Përpunimet dhe përsosjet që iu bën SQUARE, çuan te publikimi i një gjuhe që u
njoh si SEQUEL, që në fund u riemërtua në SQL.
SQL, që prej lansimit zyrtar ka pësuar një seri ndryshimesh. Në mesin e viteve 80, Instituti
Amerikan për Standarde filloi punën për krijimin e standardit të parë për gjuhën SQL që u
publikua në vitin 1986. Përpunimet e mëvonshme çuan në lëshim në treg të standardeve të
reja të SQL. Së bashku me përmirësimet që i janë bërë gjuhës, janë shtuar edhe
funksionalitete dhe veti të reja. Standardi i fundit, ishte fokusuar në integrimin e SQL dhe
XML dhe kishte definuar një gjuhë të re të quajtur XQuery, që përdoret për pyetësorët e të
dhënave në dokumenteve XML.
Rezultati i një pyetësori SQL është një tabelë apo një pjesë e saj. Prandaj, një tabelë e re
permanente mund të krijohet në një databazë relacionale duke ruajtur rezultatin e një
pyetësori. Ngjashëm, një pyetësor mund të përdorë tabelat permanente dhe rezultatet e
pyetësorëve të tjerë si hyrje.
SQL si gjuhë është e ndarë në disa kategori. Komandat që përdoren për të krijuar objekte të
databazave (tabela, indekse, kufizime etj) njihen me emrin e përbashkët si komanda të
skemës SQL (SQL Schema Statements). Komandat që përdoren për të krijuar, manipuluar
dhe nxjerrë të dhënat që ruhen në databazë njihen si komanda të të dhënave SQL (SQL data
statements). Përpos këtyre të dyjave, ekzistojnë edhe komandat për transaksionet SQL (SQL
transaction statements) të cilat përdoren për të krijuar (iniciuar), përfunduar (end) dhe kthyer
(roll back) transaksionet e ndryshme.
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Komanda për krijimin e një tabele është paraqitur më poshtë:
CREATE TABLE universiteti
(uni_id SMALLINT,
emri VARCHAR(30),
CONSTRAINT pk_universiteti PRIMARY KEY (uni_id)
);

Kjo komandë krijon tabelën me dy kolona, uni_id dhe emri së bashku me uni_id që është
identifikuar si çelësi primar i tabelës. MySQL ofron mbështetje për shumë tipe të të dhënave.
Komanda për insertimin e një rreshti në tabelën e sapokrijuar është:
INSERT INTO universiteti (uni_id, emri)
VALUES (27, Universiteti i Prishtinës);

Kjo komandë insertin një rresht në tabelën universiteti me vlerën (id) 27 dhe emrin
‘Universiteti i Prishtinës’. Nëse kërkojmë që të krijojmë pyetësor mbi këtë tabelë dhe këtë
rresht të insertuar, atëherë përdorim komandën:
mysql<

SELECT emri
-> FROM universiteti
-> WHERE uni_id = 27;

Ky pyetësor do të kthejë emrin e universitetit, përkatësisht ‘Universiteti i Prishtinës’.
Të gjitha elementet e databazës që krijohen përmes komandave të skemave SQL ruhen në
tabela të posaçme që njihen si fjalor i të dhënave (data dictionary). Këto “të dhëna për
databazën” njihen me emrin e përbashkët si metadata. Ndaj këtyre tabelave mund të
ekzekutohen pyetësorë ngjashëm si me pyetësorët e krijuar prej shfrytëzuesve. Rezultati i
këtyre pyetësorëve ndryshon në mënyrë dinamike me ndryshimin e tabelave ndaj të cilave
ata ekzekutohen.
Komandat kryesore në SQL janë select, update, insert dhe delete, që përdoren për selektim,
azhurnim, insertim dhe fshirje të të dhënave, respektivisht.
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2.5 SQL: Një gjuhë joprocedurale
Në gjuhët e ndryshme programuese, variablat dhe strukturat e të dhënave definohen përmes
logjike kushtëzuese (if-then-else) dhe unazave (do ëhile ...end). Edhe kodi zakonisht ndahet
në copëza më të vogla të ripërdorshme (p.sh objekte, funksione, procedura) etj. Kodi pastaj
kompajllohet (përkthehet në gjuhën e makinës) dhe pas kompajllimit krijohet fajlli
ekzekutues, që bën atë gjë të cilin është programuar për ta bërë. Gjuhët si Java, C#, C etj.
konsiderohen si gjuhë procedurale dhe zhvilluesi e ka në kontroll atë që bën programi
(Beaulieu, 2009).
Një gjuhë procedurale definon rezultatin e dëshiruar dhe mekanizmin apo procesin nëpërmjet
të cilëve rezultatet janë gjeneruar. Gjuhët joprocedurale gjithashtu definojnë rezultatin e
dëshiruar, por procesi me të cilin rezultatet gjenerohen, i lihet një agjenti të jashtëm.
Me SQL, zhvilluesit i duhet të heqë dorë nga një pjesë e kontrollit, sepse komandat SQL
definojnë hyrjen dhe daljen e nevojshme por mënyra se si këto komanda ekzekutohen, lihen
në dorën e një komponente të motorit (engine) të databazës që njihen si optimizues. Puna e
këtij optimizuesi është të kontrollojë komandat SQL dhe të merr në konsideratë si tabelat
janë konfiguruar, cilat indekse janë të disponueshme dhe në bazë të këtyre të vendosë shtegun
më efiçient të ekzekutimit. Megjithatë, pjesa më e madhe e këtyre motorëve mundësojnë
ndikimin e vendimeve të optimizuesit duke specifikuar disa indikacione (hints) (Beaulieu,
2009).
Përmes SQL, nuk është e mundur të shkruhen aplikacione komplete. Komandat SQL
zakonisht integrohen me komandat e gjuhëve të tjera programuese. Disa gjuhë këtë problem
e kanë zgjidhur vetë p.sh gjuha PL/SQL e Oracle. Në këtë gjuhë, komandat për
manipulim SQL janë pjesë e gramatikës dhe sintaksës së gjuhës, duke mundësuar integrimin
e mirë të pyetësorëve të databazave me komandat procedurale. Nëse përdoret një gjuhë që
nuk është specifike për databazat, si Java, atëherë duhen të përdoren API të posaqëm në
mënyrë që të mund të ekzekutohen komandat SQL direkt nga kodi. Disa prej këtyre API-ve
apo veglave jepen prej shitësve të databazave (database vendors) e disa të tjera duhet të
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sigurohen prej palëve të treta. Në Tabelën 3 janë paraqitur disa opsione për të integruar SQL
në një gjuhë specifike (Beaulieu, 2009).
Tabela 2. Veglat për integrim të SQL
Gjuha

Vegla

Java

JDBC (Java Database Connectivity; JavaSoft)

C++

Rogue Wave SourcePro DB (vegël e jashtme për t’u lidhur me Oracle,
SQL Server, MySQL, Informix, DB2, Sybase, dhe PostgreSQL
databazat)

C/C++

Pro*C (Oracle), MySQL C API (open source), dhe DB2 Call Level
Interface (IBM)

C#

ADO.NET (Microsoft)

Perl

Perl DBI

Python

Python DB

2.6 Gjuha MySQL dhe karakteristikat e saj
Databazat MySQL kanë qenë të disponueshme për konsum publik për më shumë se dy
dekada. Disa prej produkteve më të pjekura dhe më të njohura pëfshijnë (Beaulieu, 2009):
-

Databazat e Oracle nga Oracle Coorporation

-

SQL Server nga Microsoft

-

DB2 Universal Database nga IBM

-

Sybase Adaptive Server nga Sybase

Të gjithë këta servera kryejnë përafërsisht të njëjtin funksion, edhe pse disa janë më të
përshtatshme për databazat e mëdha dhe të cilat kërkojnë throughput më të lartë. Të tjerët
janë më të mira për të trajtuar objektet apo fajllat shumë të mëdhenj apo dokumentet XML,
etj. Të gjitha këta servera bëjnë punë të mirë sa i përket përshtatjes apo pajtueshmërisë me
standardet e fundit ANSI SQL.

14

Së bashku me serverat komercialë të databazave, aktivitet ka pasur edhe në komunitetin ‘open
source’ ku qëllimi ka qenë të krijohet një alternativë e këtyre databazave komerciale e cila
do të ishte funksionale. Dy prej serverëve të databazave më të përdorur dhe më të njohur janë
PostgreSQL dhe MySQL. Në uebsajtin MySQL tani thuhet se kjo databazë ka marrë mbi 10
milionë instalime. Serveri i saj është i disponueshëm pa pagesë, dhe mënyra dhe forma e
shkarkimit është e thjeshtë (Harrington, 2008).
Emri i saj është kombinim i inicialeve të vajzës së autorit, Michael Widenius, dhe SQL që do
të thotë Structured Query Language. MySQL ka qenë e sponsorisuar nga kompania MySQL
AB, e cila është blerë nga Sun Microsystems (tani Oracle Coorporation). Në vitin 2010, kur
Oracle mori nën udhëheqje Sun, autori Ëidenius e përdori projektin MySQL për të krijuar
MariaDB.
MySQL ka klientin e saj “stand-alone” që i mundëson shfrytëzuesve të ndërveprojnë
drejtpërdrejt me databazën MySQL duke përdorur sintaksën SQL, por ajo më shpesh përdoret
në programet e tjera për të implementuar aplikacione të cilave u nevojitet aftësia e databazave
relacionale. MySQL është komponentë e LAMP, që është akronim për Linux, Apache,
MySQL, Perl/PHP/Python. MySQL mbështet databazat e ueb aplikacioneve të suksesshme
si Drupal, Joomla, phpBB dhe WordPress. MySQL gjithashtu përdoret prej uebsajteve të
njohura si Facebook, Flickr, Twitter dhe Youtube. MySQL mund të përdoret në shumicën e
platformave dhe sistemeve operative.
2.6.1 Krijimi dhe popullimi i databazës
Në vijim, janë paraqitur hapat që duhet të ndiqen për të instaluar serverin e MySQL në
sistemin operativ Windows:
-

Fillimisht duhet të shkohet te faqja e shkarkimeve të serverit të databazës MySQL
http://www.dev.mysql.com. Këtu paraqiten mundësi të ndryshme të shkarkimeve.

-

Zgjedhet paketa Windows Essentials (x86) e cila përfshin veglat më të përdorura.

-

Pastaj aktivizohet instalim tipik (Typical Installation) përmes klikimit në butonin
përkatës

-

Duhet të shtypet butoni “Configure the MySQL Server now”.
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-

Pas shfaqjes së dritares për konfigurim, duhet të aktivizohet konfigurimi standard
(Standard Configuration) dhe pastaj të selektohet “Install as Windows Service” dhe
“Include Bin Directory in Windows Path”. Në këtë mënyrë, sistemi operativ është në
gjendje të njohë komandat për manovrim me databazën.
Te “Modify Security Settings” mund të ndryshohen disa konfigurime sa i përket

-

aspektit të sigurisë, ku mund të shtohet shfrytëzuesi ‘root’ (të cili i shoqërohet një
fjalëkalim i caktuar i cili kërkohet sa herë dëshirojmë të qasemi në server).
Nëse të gjitha hapat kanë shkuar mirë, serveri është instaluar dhe është i gatshëm për
përdorim. Krijimi i databazës mund të bëhet përmes ‘command line’ sipas hapave të paraqitur
në Tabelën 3.
Tabela 3. Krijimi i shfrytëzuesit dhe databazës përmes command line
Hapi
1

Përshkrimi

Veprimi/komanda

Hapet Command Prompt

Komanda cmd në shiritin për
kërkim dhe Enter

2

Kyqja në MySQL si root (me të gjitha privilegjet)

mysql -u root - p

3

Krijimi i databazës

Create database uni;

4

Krijimi i përdoruesit user me privilegjet e plota në Grant all privileges on uni.* to
databazën uni dhe me fjalëkalimin 123456

‘user@localhost’ identified by
‘123456’

5

Dalja nga mysql

quit;

6

Qasja në MySQL përmes emrit të shfrytëzuesit të mysql – u user -p;
sapokrijuar

7

Lidhja e shfrytëzuesit me databazën e krijuar

use uni;

Nëse ekzekutimi i komandave të mësipërme nuk përcjellet me ndonjë gabim, atëherë është
krijuar serveri MySQL, databaza përkatëse me emrin e specifikuar dhe shfrytëzuesi apo
përdoruesi i kësaj databaze. Pas krijimit të databazës, fillon procesi i krijimit të tabelave dhe
popullimi i tyre me të dhëna. Tabelat mund të krijohen përmes command prompt, apo ato
mund të importohen përmes një fajlli të jashtëm që duhet të ketë prapashtesën .sql. Pas
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ekzekutimit të çdo komande, mysql paraqet numrin e rreshtave që janë kthyer si rezultat dhe
sa kohë ka marrë ekzekutimi i komandave të SQL.
Në databazat Oracle, komanda select nuk mund të thirret e vetme, pra pa e specifikuar
edhe emrin e tabelës në të cilën aplikohet selektimi. Në rast se kërkohet të thirret vetëm një
funksion i veçantë si now() që kthen datën dhe kohën aktuale në sistem, atëherë Oracle
ofron tabelën që njihet si dual e cila përmban një kolonë të quajtur dummy, që përmban vetëm
një rresht me të dhëna. Në mënyrë që të jetë kompatibile me databazën Oracle, MySQL
gjithashtu ofron tabelën dual.
mysql> SELECT now()
FROM dual;
+---------------------+
| now()

|

+---------------------+
| 2021-04-02 16:48:46 |
+---------------------+
1 row in set (0.01 sec)

2.6.2 Tipet e të dhënave
Në përgjithësi, të gjithë serverat e njohur të databazave kanë kapacitetin për të ruajtur tipet e
njëjta të të dhënave si stringjet, datat, numrat etj. Ku ato ndryshojnë, është kryesisht në të
dhënat që konsiderohen si ‘speciale’ si dokumentet XML apo dokumentet shumë të mëdha
tekstuale dhe binare.
Të dhënat karakter, që përbëjnë edhe tipin e të dhënave që përdoret më së shpeshti, mund të
definohen me gjatësi fikse apo të ndryshueshme. Dallimi ndërmjet këtyre të dyjave qëndron
në atë se vargjet (seria e karaktereve) me gjatësi fikse mbushen me hapësira kur numri i
deklaruar është i ndryshëm prej përdorimit aktual, prandaj edhe gjithmonë numrin e njëjtë të
bajtave. Vargjet me gjatësi të ndryshueshme, nuk mbushen
nga ana e djathtë (not right padded) me hapësira dhe nuk konsumojnë gjithmonë numrin e
njëjtë të bajtave. Kur definohet një kolonë në të cilën do të ruhen të dhëna karakter, duhet të
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specifikohet gjatësia maksimale e vargut të karaktereve që do të ruhet në atë kolonë. Kjo
mund të bëhet me njërën prej komandave:
char(20) /* fixed-length */
varchar(20) /* variable-length */

Gjatësia maksimale për kolonat e tipit ‘char’ është 255 bajta, ndërsa për kolonat varchar, ajo
mund të jetë deri në 65,535 bajta. Nëse duhet të ruhen vargje më të gjata (si emailet,
dokumentet XML, etj) atëherë duhet të përdoren tipet tekstuale: mediumtext

dhe

longtext, varësisht prej gjatësisë së tekstit që duhet të ruhet. Char, zakonisht përdoret kur
të gjitha vargjet e karaktereve (stringjet) që ruhen në një kolonë janë të gjatësisë së njëjtë.
Varchar përdoret kur këto stringje janë të gjatësive që ndryshojnë nga rreshti në rresht.
Pra, tipi varchar mund të ruajë deri në 64 KB të dhëna në një kolonë. Nëse sasia e të dhënave
që duhet të ruhen e kalon këtë numër, atëherë duhet të përdoret njëri prej tipeve tekstualë të
cilët janë paraqitur në Tabelën 4.
Tabela 4. Tipet për të dhënat tekstuale në MySQL
Tipi

Numri maksimal i bajtave

Tinytext

255

Text

65,535

Mediumtext

16,777,215

Longtext

4,294,967,295

Kur vendosen të përdoren një prej tipeve të të dhënave tekstuale, duhet të kihen parasysh
faktorë si:
-

Nëse të dhënat që do të vendosen në kolonën e tipit tekst, e kalojnë maksimumin e
madhësisë për atë tip, të dhënat do të prehen (truncated).

-

Hapësirat nuk largohen kur të dhënat vendosen në kolonë.

-

Kur përdoren kolonat e tipit tekst për sortim apo grupim, vetëm 1,024 bajtat e parë
përdoren, edhe pse ky limit mund të rritet nëse është e nevojshme.

-

Tipet e të ndryshme për të dhënat tekstuale janë unike vetëm për MySQL. SQL Server
ka vetëm një tip për të dhënat tekstuale: text dhe ky përdoret për të gjatësi të mëdha
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te teksteve. DB2 dhe Oracle përdorin një tip që quhet clob, për objektet e mëdha që
mbajnë karaktere.
-

Meqë varchar në versionin e fundit mund të ruajë deri në 64 KB të dhënash tekstuale,
nuk është e nevojshme të përdoren tipet tinytext dhe text.

Sa i përket të dhënave numerike, edhe pse duket e arsyeshme të përdoret një tip i vetëm
“numeric” , ekzistojnë disa tipe të të dhënave numerike të cilat reflektojnë mënyrat e
ndryshme nëpërmjet të cilave numrat përdoren. Këto janë:
-

Supozojmë se kemi kolonën që tregon nëse një anëtar është student apo jo
-Ky lloj i kolonës, njihet si tip Boolean sepse përmban vetëm dy vlera 0 dhe 1 apo
true dhe false.

- Një sistem që gjeneron numrat e ID për shfrytëzues të caktuar
-Këto të dhëna zakonisht fillojnë me numrin 1 dhe inkrementojnë (rrisin) këtë numër
aq sa është numri i shfrytëzuesve në tabelë.
-

Nota mesatare apo përqindja e vlerësimit në një lëndë
-Ky është tip i të dhënave me presje dhjetore, me zakonisht 2-3 numra pas presjes.
Për precizitet më të lartë, mund të përdoren më shumë se 3 numra pas presjes.

Për të trajtuar këto dhe raste të tjera të cilat mund të paraqiten në një tabelë, MySQL ka të
integruara brenda (built-in) tipe të ndryshme përfaqësuese të të dhënave numerike. Kur
specifikohet njëri prej këtyre tipeve, mund të specifikohet që të dhënat janë pozitive (pa
parashenjë) (unsigned). Kjo i tregon serverit që të gjitha të dhënat e ruajtura në një kolonë do
të jenë më të mëdha apo të barabarta me zero. Në Tabelën 5, janë paraqitura pesë tipe të
ndryshme të cilat mund të përdoren për të ruajtur numrat e plotë.
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Tabela 5. Tipet e të dhënave int (numrat e plotë) në MySQL
Tipi

Rangu me parashenjë (signed

Rangu pa parashenjë (unsigned range)

range)
Tinyint

-128 deri 127

0 deri 255

Mediumint

−8,388,608 deri 8,388,607

0 deri 16,777,215

Int

−2,147,483,648 deri 2,147,483,647

0 deri 4,294,967,295

Bigint

−9,223,372,036,854,775,808 to

Smallint

1

deri 18,446,744,073,709,551,615

9,223,372,036,854,775,807

2.6.3 Kushtëzimet primary key dhe check
Krijimi i tabelave dhe kolonave është vetë-përshkrues dhe nuk do të ndalemi ta përshkruajmë.
Një aspekt i rëndësishëm gjatë këtij krijimi/definimi është si t’i tregohet serverit të databazës
se cila kolonë do të shërbejë si çelës primar për tabelën që është krijuar. Kjo bëhet duke e
krijuar një kufizim (constraint) në tabelë. Tipe të ndryshme të kufizimeve mund t’i shtohen
një tabele. Kushtëzimet primary key janë më të rëndësishmet. Nëse nuk vendoset si duhet
çelësi primar, në tabelë mund të paraqiten anomali dhe inkonsistenca. Komanda për krijimin
e këtij kushtëzimi është:
CONSTRAINT pk_studenti PRIMARY KEY (student_id)

Pra, po shohim se një çelës primar ka emrin, në këtë rast, pk_sudenti dhe ka kolonën
përkatëse, në këtë rast student_id.
Krahas kushtëzimeve çelës primar (primary key) ekziston edhe një lloj tjetër i kufizimeve që
është i rëndësishëm dhe i përdorshëm për tabela të caktuara. P.sh. një kolone mund t’i
caktohen vlerat e lejueshme. Si shembull mund të jetë kolona gjinia, që mund të pranojë
vetëm dy vlera, përkatësisht vargje me një karakter ‘F’ dhe ‘M’. Kjo realizohet përmes
komandës:
gjinia CHAR(1) CHECK (gjinia IN ('M','F'))
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Kushtëzimet e tilla njihen si kushtëzime check dhe janë të operueshme në pjesën më të madhe
të serverëve të databazave. MySQL lejon dhe mundëson krijimin e kushtëzimeve check por
nuk e obligon definimin e tyre. Megjithatë, MySQL ofron edhe tipe të tjera për të dhënat
karakter të quajtur enum, që bashkon kushtëzimin check brenda definimit të të dhënave. Kjo
duket si:
gjinia ENUM('M','F')

Më poshtë është paraqitur rezultati i ekzekutimit të tabelës studenti. Kolona 1 dhe 2 janë
paraqesin emrat e kolonave dhe tipet përkatëse të tyre. Kolona e tretë (Null) tregon nëse
kolonat mund të lihen të zbrazëta gjatë insertimit të të dhënave. Kolona e katërt (Key) tregon
nëse një kolonë merr pjesë në ndonjë çelës (primar apo të huaj). Në këtë rast, kolona
student_id merr pjesë si çelës primar. Kolona e pestë (Default) tregon nëse një kolonë e
caktuar do të popullohet (mbushet) me një vlerë të nënkuptuar nëse ajo kolonë lihet e zbrazët.
Kolona student_id po shohim se ka vlerën 0, por kjo funksionon vetëm në herën e parë kur
kjo tabelë mbushet me të dhëna, pasi në çdo insertim, kjo vlerë duhet të jetë e ndryshme
(unike). Kolona e gjashtë (Extra) tregon çfarë informacioni shtesë mund t’i përket një kolone.
Në fund, po shohim se janë kthyer gjithsej 10 rreshta në rezultat për 0.06 sekonda.
mysql> DESC studenti;
+-------------+----------------------+------+-----+---------+---+
| Field

| Type

| Null | Key | Default | Extra|

+-------------+----------------------+------+-----+---------+----+
| student_id| smallint(5) unsigned |

| PRI | 0

|

|

| emri

| varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

| mbiemri

| varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

| gjinia

| enum('M','F')

| YES

|

| NULL

|

|

| datëlindja| date

| YES

|

| NULL

|

|

| rruga

| varchar(30)

| YES

|

| NULL

|

|

| qyteti

| varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

| komuna

| varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

| shteti

| varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

| kodi_post | varchar(20)

| YES

|

| NULL

|

|

+-------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
10 rows in set (0.06 sec)
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Në kolonën “Default” përpos në kolonën “student_id” çdokund është paraqitur vlera NULL.
Në disa raste, nuk është e mundshme apo e aplikueshme të vendoset një vlerë për një kolonë
të caktuar brenda tabelës. Për shembull, te tabela studenti mund të kemi një kolonë me notën
përfundimtare mesatare. Kjo kolonë mbetet e zbrazët derisa studenti të ketë përfunduar të
gjitha provimet. Vlera null nënkupton mungesën e një vlere. Null përdoret në disa raste, kur
vlera e caktuar e kolonës nuk mund të jepet, si:
-

Kur vlera nuk është e aplikueshme

-

Vlera është e panjohur

-

Bashkësia e zbrazët

Kur dizajnohet një tabelë, mund të specifikohet cilat kolona mund të mbesin null dhe cilat
kolona nuk mund të mbesin null (duke i vendosur çelësin primar apo fjalën not null pas
definimit të tipit të kolonës).

2.7 Diagramet E-R
Diagramet apo modelet E-R (Entity Relationship) përshkruajnë gjërat e ndërlidhura në një
domenë të caktuar të dijes. Një model E-R bazik është i përbërë prej entiteteve (të cilat janë
tipe që bëjnë klasifikimin e gjërave me interes) dhe lidhjeve të cilat ekzistojnë në mes të
entiteteve (instancat e këtyre lidhjeve). Një entitet mund të definohet si diçka që ka aftësinë
për të ekzistuar në mënyrë të pavarur dhe të identifikohet në mënyrë unike. Entiteti është
abstraksion nga kompleksitetet e një domeni. Kur flitet për një entitet, zakonisht flitet për një
aspekt të botës reale të cilat mund të dallohen prej aspekteve të tjera të kësaj bote.
Entiteti mund të jetë diçka që ekziston në formën fizike apo logjike. Entiteti mund të jetë
objekt fizik p.sh shtëpia apo makina (ekzistojnë në formën fizike) apo një event apo koncept
sikurse është transaksioni i një konsumatori (ekziston në formën logjike si koncept). Entiteti,
është një instancë e tipit të entitetit (entity type). Por, meqë janë të ngjashëm atëherë si
sinonim i njëri-tjetrit. Entitetet mund të mendohen si emra (nouns).
E-R diagramet janë një aspekt i rëndësishëm i databazave. Përmes tyre përcaktohet e tërë
struktura e asaj databaze, pra lidhjet mes tabelave dhe kolonave. Zakonisht ndërtohen përmes
notacioneve të ndryshme të cilat kanë kuptim të veçantë. E-R mund të shprehen në formën
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verbale apo grafike. Për shembull, një student mund të regjistrojë disa lëndë dhe një lëndë
mund të jetë e regjistruar prej disa studentëve. Pra, këtu kemi lidhje shumë me shumë mes
studentit dhe lëndës.
Ka shumë forma të paraqitjes së E-R diagrameve. Disa prej më të njohurave janë: Chen,
IDEF1X, Bachman, Martin/IE/Crow’s foot/Min-max/ISO, UML. Forma që më së shpeshti
përdoret në databaza është ajo UML. Kjo është paraqitur në Fig.

Figure 3: Lidhja mes entiteteve në një E-R Diagram

Në Figurën 3 është paraqitur lidhja mes dy entiteteve: Personi dhe Lokacioni prej nga po
shohim se është lidhje 1 me shumë (N to 1). Kjo do të thotë se shumë persona mund të jenë
të lindur në një lokacion (qytet) dhe një lokacion mund të jetë më shumë se një person.

2.8 Databazat jorelacionale
Databazat jorelacionale apo NoSQL (not only SQL) janë databaza jotabulare ku të dhënat
ruhen në mënyrë të ndryshme në krahasim me tabelat relacionale. Databazat NoSQL vinë në
lloje të ndryshme bazuar në modelin e tyre të të dhënave. Tipet kryesore janë: dokument,
çelës-vlerë, kolona e gjerë (wide-column) dhe graf. Ato ofrojnë skema fleksibile dhe
zgjerohen me lehtësi në varësi të sasisë së të dhënave dhe shpejtësisë së tyre (Sadalage &
Fowler, 2017).
Databazat NoSQL mund të ruajnë edhe të dhëna relacionale por nuk janë të dizajnuara dhe
të preferuara për to, pasi specialitet i këtyre databazave janë të dhënat jorelacionale.
Modelimi i ndërlidhjes në mes të dhënave në databazat NoSQL mund të bëhet në mënyrë më
thjeshtë se te databazat SQL, për shkak se të dhënat e lidhura nuk është e nevojshme të ndahen
në tabela të ndryshme. Modelet e të dhënave në NoSQL lejojnë të dhënat e lidhura të
mbërthehen brenda një një strukture të vetme të të dhënave
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Databazat NoSQL janë një koncept më i vonshëm, që janë futur në përdorim në pak më
shumë se një dekadë. Këto databaza mundësojnë rritjen e produktivitetit të zhvilluesve për
shkak të mungesës së kompleksitetit gjatë ruajtjes dhe manipulimit me të dhëna (Sadalage &
Fowler, 2017).
2.8.1 Llojet e databazave NoSQL
Me kalimin e kohës, katër tipe kryesore të databazave NoSQL janë krijuar: databazat e
dokumenteve, e çelës-vlerave, kolonave të gjera dhe databazat e grafeve (Orend, 2018).
Databazat e dokumenteve (document databases)
Ky lloj apo kjo kategori e databazave, i ruan të dhënat që u takojnë dokumenteve, ngjashëm
si JSON (Javascript Object Notation). Çdo dokument përmban një çift field-value. Vlerat
mund të jenë të tipeve të ndryshme si stringje, numra, vlera logjike (buleane), vargje (arrays)
etj. dhe struktura e tyre zakonisht varet prej zhvilluesve të cilat e ndërtojnë kodin. Për shkak
se përkrahin vlera të tipeve të ndryshme, këto databaza janë shumë të përshtatshme për
qëllime të përgjithshme (gjeneral purpose). Ato mund të zgjerohen horizontalisht për të
akomoduar volumin e madh të të dhënave. MongoDB konsiderohet databaza më e njohur dhe
më e përdorur NoSQL e cila është e bazuar në dokumente (Orend, 2018).
Nëse i kthehemi databazës universiteti, tabela studenti e ruajtur si dokument, do të dukej si:
{
“student_id”: “1”,
“emri”:”Agron”.
“mbiemri”: “Shala”,
“gjinia”: [“M”, “F”]
....
}

Databazat për të dhënat dokument, janë të dhëna gjysmë të strukturuara. Databazat XML janë
një nënklasë e databazave dokument të cilat janë të optimizuara për të punuar për dokumentet
XML.
Dokumenti model punon mirë në rastet e katalogjeve, profileve të shfrytëzuesve, dhe
sistemeve që merren me menaxhimin e përmbajtjeve ku secili dokument është unik dhe
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evolon (ndryshon) me kohën. Databazat dokument mundësojnë indeksim fleksibil, pyetësorë
të fuqishëm dhe kompleks dhe analitikë më të mirë mbi një koleksion të caktuar të
dokumenteve (Orend, 2018).
Në mënyrë identike definohet edhe struktura e dokumenteve në databazat XML, përpos që
emrat e fushave (fields) vendosen si tagje të cilat hapen dhe mbyllen si më poshtë:
<studenti>
<student_id>Agron<student_id>
<emri>Agron</emri>
<mbiemri>Shala</mbiemri>
<simpleType name=”gjinia”>
<restriction base=”string”>
<enumeration value=”M”/>
<enumeration value=”F”/>
</restriction>
</simpleType>
</studenti>

Operacionet bazë të cilat mbështeten në databazat e orientuara nga objektet, janë të ngjashme
me ato të databazave të tjera, dhe derisa terminologjia nuk është akoma e standardizuar,
operacionet më të zakonshme njihen me emrin e përbashkët CRUD:
-

Krijimi (Creation)

-

Nxjerrja, leximi ose gjetja (Retrieval, find, read)

-

Azhurnimi apo editimi (Update)

-

Fshirja apo largimi (Deletion, removal)|

Sa i përket nxjerrjes apo leximit, gjetjes së të dhënave që ruhen në këto databaza, ajo mund
të bëhet pra në mënyrën tradicionale përmes kombinimit të vlerës dhe çelësit por ajo mund
të bëhet përmes API-ve që i mundëson përdoruesve të lexojnë/gjejnë të dhënat bazuar në
përmbajtjen e tyre (apo meta-datat). Azhurnimi apo editimi mund të bëhet në tërë dokumentin
apo në pjesë të tij (Orend, 2018).
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Databazat çelës-vlerë (key-value databases)
Janë një lloj më i thjeshtë i databazave në të cilat çdo element përmban një vlerë dhe një
çelës. Një vlerë mund të lexohet vetëm duke e referencuar çelësin e asaj vlere. Këto janë të
përshtatshme për rastet kur nevojitet të ruhen sasi e mëdha e të dhënave por nuk ka nevojë të
performohen pyetësorë kompleksë mbi këtë sasi. Rastet më të zakonshme të përdorimit
përfshijnë ruajtjen e preferencave të shfrytëzuesve apo keshimi (caching). Redis dhe
DynamoDB janë disa prej databazave më të njohura çelës-vlerë.
Amazon DynamoDB ofruar prej kompanisë së fuqishme Amazon si pjesë e portofolios së
Amazon Web Services. Në këtë databazë, përdoret replikimi sinkron i të dhënave në disa
qendra të të dhënave (data centers). Kjo mundëson disponueshmërinë, sigurinë dhe
qëndrueshmërinë më të madhe të të dhënave. Ofron integrim edhe me platforma tjera për
menaxhimin e “big data” si Hadopp apo MapReduce.
Modelimi i të dhënave te këto databaza është i ndryshëm prej databazave relacionale.
Elementet në këto databaza nuk kanë skema. Kur krijohet një tabelë, specifikohet çelësi
primar, dhe për secilin element specifikohet çelësi përkatës. Çelësat primarë janë skalarë
(stringje, numra të plotë dhe binarë) dhe mund të kenë njërën prej dy formave: çelësi primar
i vetëm një atributi konsiderohet si çelësi ndarës i tabelës (table’s partition key) i cili
përcakton particionin të cilit një element i takon. Ky çelës e ka edhe një atribut të dytë i cili
njihet si çelësi për sortim. Në këtë rast, çelësat ndarës (partitivë) nuk është e domosdoshme
të jenë unikë. Ata kombinohen me çelës sortues për të krijuar një identifikator unik për secilin
element.
Databazat graf (graph databases)
Këto databaza i ruajnë të dhënat në grafe, përkatësisht në degët dhe nyjet e tyre. Nyjet
zakonisht ruajnë të dhëna mbi entitetet apo objektet e caktuara si njerëzit, vendet, apo gjërat
e ndryshme ndërsa degët ruajnë informacion mbi lidhjen që ekziston në mes të nyjeve. Këto
databaza përdoren në rastet kur nevojitet të studiohen lidhjet e ndryshme për të nxjerrë
përfundime të caktuara, sikurse janë rrjetet sociale, makinat e kërkimit, sistemet për

26

detektimin e vjedhjeve etj. Neo4j dhe JanusGraph janë disa prej databazave graf më të
përdorura (Meier, 2019).
Ndryshe pra prej databazave ku të dhënat ruhen në rreshta dhe kolona, databazat graf kanë
strukturë fleksibile të definuara nëpërmjet lidhjes në mes të rreshtave me të dhëna. Në Neo4j,
secili rresht me të dhëna apo nyje, ruan drejtpërdrejt pointerat e të gjitha nyjeve më të cilat
është i lidhur (Meier, 2019).

Figure 4: Shembull i paraqitjes së të dhënave në databazat graf

Shtrimi i pyetësorëve të fuqishëm është shumë më i lehtë për t’u bërë te këto databaza se te
ato relacionale, për shkak se te këto të fundit, lidhjet paraqiten përmes bashkimeve (joins)
që në përgjithësi janë jo të përshtatshme për t’u marrë me to. Databaza Neoj4 ofron drajvera
për platforma të ndryshme si .Net, Java, Javascript, Go dhe Python. Për shkrimin dhe
ekzekutimin e pyetësorëve në Neoj4 mund të përdoret vegla Cypher, e cila i kupton dhe
shfrytëzon avantazhet e lidhjeve në mes të nyjeve në databazat graf (Meier, 2019).
2.8.2 Karakteristikat e databazave NoSQL
Që të mund të garantohet integriteti i të dhënave, pjesa më e madhe e sistemeve klasike të
databazave janë të bazuara në transaksione. Kjo siguron konsistencën e të dhënave në të
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gjitha situatat e menaxhimit të të dhënave. Këto karakteristika transaksionale njihen edhe me
emrin ACID (Atomiciteti, Konsistenca, Izolimi dhe Qëndrueshmëria).
Databazat NoSQL përdoren më së shpeshti për (Harrison, 2018):
-

Procesimin e të dhënave të mëdha (kur kërkohet procesimi paralel)

-

Analizën eksplorative në të dhënat gjysmë të strukturuara

-

Ruajtjen e sasisë së madhe me të dhëna (me struktura të ndryshme)

Këto databaza janë të përshtatshme sepse mbështesin edhe zgjerueshmërinë (scalability).
Janë të përshtatshme për të ruajtur dhe lexuar të dhënat historike si logs, dhe janë gjithashtu
të përdorshme për të dhënat që janë të pastrukturuara apo gjysmë të strukturuara (si email,
fajllat xml, dokumentet etj). Korniza e tyre e shpërndarë (distribuuar) i bën ato ideale për
procesimin e të dhënave masive “batch” (agregim, filtrim, etj). Janë gjithashtu të mira për
nxjerrjen dhe shkëmbimin e të dhënave makinë-makinë, procesimin e transaksioneve me
volum të lartë. Analizat ekploratore janë shumë të rëndësishme në shumë fusha e në veçanti
në Inteligjencën Artificiale. Këto databaza e mundësojnë ruajtjen dhe analizën e këtyre të
dhënave (Harrison, 2018).
2.8.3 Avantazhet ndaj databazave SQL
Për shkak se databazat NoSQL janë krijuar si përgjigje ndaj kufizimeve të databazave SQL,
që tash konsiderohen si tradicionale, është e kuptueshme që këto kanë avantazhe ndaj tyre.
Databazat NoSQL ashtu si u përmend edhe më sipër, shquhen për zgjerueshmërinë e tyre,
fleksibilitetin dhe performancën superiore (shpejtësinë e ekzekutimit). Gjithashtu, lehtësia e
përdorimit të modeleve të të dhënave, e shpejton zhvillimin në krahasim me modelet
relacionale, sidomos në hapësirat Cloud.
Secili lloj/tip i databazës jorelacionale, ka avantazhet dhe të metat e veta. Por të gjitha ato
ndajnë mes vete karakteristika që u lejon atyre të (Harrison, 2018):
-

Trajtojnë sasi të mëdha të të dhënave me shpejtësi të larta dhe me arkitekturë që është
e zgjerueshme

-

Ruajnë të dhëna të strukturuara, gjysmë të strukturuara dhe të pastrukturuara

-

Mundësojnë azhurnimin e lehtë të skemave dhe fushave ruajtëse
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-

Jenë ‘miqësor’ ndaj zhvilluesve (lehtësia në manovrim)

-

Shfrytëzojnë avantazh të plotë të Cloud

Arkitektura e zgjerueshme do të thotë se përderisa te databazat SQL, me rritjen e sasisë së të
dhënave duhet të rritet edhe memoria dhe CPU që përdoret për ruajtjen dhe menaxhimin e
tyre, te databazat NoSQL, shumica prej tyre janë të krijuara në Cloud (p.sh. DynamoDB si
pjesë e Amazon Web Services). Në këtë mënyrë, të dhënat shpërndahen nëpër kompjutera të
ndryshme, në ato që njihen si ‘clusters’. Shtimi i kompjuterëve në clusters është shumë më i
lehtë se në rastin e databazave relacionale, sepse këtu kemi virtualizim ndërsa atje duhet të
ekzistojnë këto resurse në formën fizike (të prekshme).
Përderisa te databazat relacionale, të dhënat ruhen në tabela që kanë një skemë të
paradefinuar (pra të dhënat duhet t’i adaptohen gjithmonë këtij modeli) te databazat NoSQL,
nuk ekzistojnë modele të tilla të paradefinuara prandaje dhe ruajtja e të dhënave apo
manovrimi me këto të dhëna nuk është e nevojshme të përcjellet me shumë transformime.
NoSQL mbështet ndër të tjera:
-

Big data – të llojeve të ndryshme si të dhënat tekstuale

-

Fajllat JSON

-

Fajllat binarë

-

Të dhënat graf etj.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i këtij punimi është të bëhet një krahasim në mes të databazave relacionale (SQL)
mes atyre jorelacionale (NoSQL). Nga ajo u diskutua në kapitullin paraprak, të rishikimit të
literaturës, këto dy databaza dallojnë shumë mes vete.
Databazat SQL, tani mendohet se i takojnë të shkuarës meqë ato nuk kanë mundur të
përgjigjen ndaj kërkesave që janë paraqitur me zhvillimin e teknologjive të reja siç janë rrjetet
sociale, ku një sasi tepër e madhe e informacionit duhet të procesohet në kohë reale. Këto të
dhëna, janë kryesisht të pastrukturuara, ndryshe prej të dhënave që ruhen në SQL që kanë një
model të paracaktuar të ruajtjes.
Përkundër kësaj, të dy databazat sot përdoren për qëllime të ndryshme dhe që të dyja kanë
avantazhet dhe të metat e veta. Por, disa përparësi të databazave NoSQL si mundësia e
krijimit të pyetësorëve kompleksë me më shumë lehtësi, performanca më e mirë, ruajtja dhe
procesimi i të dhënave të llojeve të ndryshme (strukturuara, semi të strukturuara, pa
strukturuara) i kanë bërë databazat SQL të përdoren çdo herë e më pak.
Pasi që kjo është një fushë shumë e gjerë, në këtë punim fokusohemi vetëm te disa aspekte
kryesore që lidhen me këto databaza si: modeli i të dhënave, shtrimi i pyetësorëve, tipet e të
dhënave që mund të ruhen në to, avantazhet dhe disavantazhet e tyre dhe sistemet për
menaxhimin e databazave përkatëse.
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METODOLOGJIA

Metodologjia që e kemi përdorur në këtë punim është ajo e rishikimit të literaturës dhe
analizës së rasteve studimore (case study analysis). Në rastin e databazave relacionale, krahas
shqyrtimit teorik, tregojmë mënyrën e krijimit të një databaze, duke u ndalur te gjuha
MySQL, si një prej gjuhëve më të përdorura “open source” në komunitetin e databazave.
Këtu, fillimisht tregojmë se si mund të krijohet dhe popullohet një databazë, duke treguar
fillimisht si përgatitet serveri dhe pastaj edhe mënyrat e konfigurimit. Krijimi i databazës
bëhet duke përdorur command line. Për shkak se shtrimi i pyetësorëve dhe aspekte të tjera të
këtyre databazave janë mjaft triviale dhe të drejtpërdrejta (straightforëard) nuk jemi ndalur
shumë te to.
Te pjesa e databazave jorelacionale, krahas shqyrtimit teorik, kemi analizuar raste studimore,
përkatësisht për secilin lloj databaze kemi treguar se si mund të thirret në kod, në rastin tonë
në kodin në gjuhën Java. Lloji parë që analizohet është databaza e bazuar në dokumente
(document based databases) në të cilën ruhen koleksione të dokumenteve, ku secili është i
ndërtuar sipas strukturës JSON.
Databaza e dytë që analizohet, që është edhe databaza më e përdorur në NoSQL, është ajo
çelës-vlerë (key-value). Këto janë databaza që mundësojnë shtrimin e pyetësorëve kompleksë
dhe të fuqishëm. Për shkak të rëndësisë, kemi treguar edhe mënyrën se si thirren në kod. Gati
secila gjuhë programuese përkrah krijimin e këtyre databazave, në rastin tonë është zgjedhur
gjuha Java për të ilustruar mënyrën e krijimit.
Databaza e tretë që analizohet është ajo e grafeve (graph databases) e cila është gjithashtu
është e rëndësishme për ruajtjen e të dhënave të lidhura. Kjo databazë shquhet për reduktimin
e dukshëm të kodit për krijim të pyetësorëve ku kemi ndërlidhje (join) mes tabelave, për atë
edhe paraqitet si shembull një pyetësor në SQL dhe një tjetër në këtë lloj të databazës për të
ilustruar këto reduktim/shkurtim të kodit për pyetësorët.
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REZULTATET

5.1 Gjenerimi i rezultateve të pyetësorëve SQL në XML
Për shkak se puna me databazat relacionale në përgjithësi është mjaft triviale dhe e
drejtpërdrejtë (straightforëard) pjesa më e madhe e aspekteve të lidhura me to ka mbetur si
pjesë e shqyrtimit teorik. Në këtë pjesë do të tregohet se si rezultatet e pyetësorëve mund të
konvertohen në formatin XML, që sot është shumë i përdorur.
XML është një prej standardeve që përdoret më së shumti për shkëmbimin e të dhënave në
ueb dhe ofron shumë përparësi në krahasim me gjuhët tjera si HTML. Pjesa më e madhe e
serverëve të databazave e përkrahin gjenerimin e rezultateve të pyetësorëve në formatin
XML. Me MySQL, mund të përdoret opsioni --xml gjatë përdorimit të veglës mysql përmes
command prompt sikurse u shpjegua më sipër. Përmes këtij opsioni, të gjitha rezultatet në
mënyrë automatike konvertohen në XML.
Rezultatet e një ekzekutimi janë paraqitë më poshtë:
C:\database> mysql -u user -p --xml universiteti
Enter password: xxxxxx
Welcome to the MySQL Monitor...
mysql> SELECT * FROM studenti;
<?xml version="1.0"?>
<resultset statement="select * from studenti"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<field name="student_id">1</field>
<field name="emri">Agron</field>
<field name=”mbiemri”>Shala</field>
<field name=”gjinia”>M</field>
....
</row>
<row>
</resultset>
10 rows in set (0.00 sec)

5.2 Krijimi dhe popullimi i databazës çelës-vlerë (key-value)
Pasi kemi treguar në teori për këto databaza, këtu do të ilustrojmë se si mund të krijohen
databazat dhe tabaelet e DynamoDB (si sistemi më i njohur për menaxhimin e këtyre
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databazave) në gjuhën Java. Sërish po i kthehemi databazës Universiteti dhe tabelës studenti
që e kemi krijuar më herët.
package com.amazonaws.codesamples.gsg;
import java.util.Arrays;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
public class MoviesCreateTable {
public static void main(String[] args) throws Exception {
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withEndpointConfiguration(new
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("http://localhost:8000")).build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
String tableName = "Studenti";
try {
System.out.println("Tabela po krijohet...");
Table table = dynamoDB.createTable(tableName,
Arrays.asList(new KeySchemaElement("nr_id",
KeyType.HASH),
neë KeySchemaElement("emri", KeyType.RANGE)),
Arrays.asList(new AttributeDefinition("nr_id",
ScalarAttributeType.N),
new AttributeDefinition("emri",
ScalarAttributeType.S)),
new ProvisionedThroughput(10L, 10L));
table.waitForActive();
System.out.println("Sukses. Statusi i tabelës: " +
table.getDescription().getTableStatus());
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Ka ndodhur nje gabim gjate krijimit te
tabeles: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
}

Listimi 1. Krijimi i tabelës studenti përmes DynamoDB në Java
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Nga kodimi i mësipërm po shohim se kemi dy çelësa: atë partitiv dhe atë për sortim. Tipi për
çelësin e parë është N, për numrat ndërsa për çelësin e dytë S, për stringjet. Në rastin tonë
nr_id dhe emri i studentit përbëjnë çelësin partitiv dhe për sortim, respektivisht. Nga Listimi
1 shihet se janë krijuar edhe pikat e fundme (end points) për të krijuar se tabelat krijohen
lokalisht.
Struktura e të dhënave në DynamoDB caktohet sipas modelit JSON, për shkak të
përdorueshmërisë së madhe të këtij formati. Mënyra e popullimit të tabelës më të dhëna bëhet
duke specifikuar të dhënat në një format .json dhe pastaj në kod, lexohet komplet ai fajll. P.sh
struktura e tabelës Studenti është:
{
"nr_id" : 123,
"emri" : "Agron”,
"gjinia"
[
"M",
"F"
],
...
}

Në listimin 2 shohim kodin i cili është përdorur për krijimin e tabelës Studenti përmes
DynamoDB në Java, në këtë klasë është përdorur libraria me burim të hapur (open source)
Jackson për të procesurar fajllin JSON. Kjo librari vjen “pre-built” në AWS SDK të Java,
prandaj nuk është e nevojshme instalohet në mënyrë të veçantë.
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Table table = dynamoDB.getTable("Studenti");
JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new
File("studenti.json"));
JsonNode rootNode = new ObjectMapper().readTree(parser);
Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
ObjectNode currentNode;
while (iter.hasNext()) {
currentNode = (ObjectNode) iter.next();
int year = currentNode.path("nr_id").asInt();
String title = currentNode.path("emri").asText();
try {
table.putItem(new Item().withPrimaryKey("id", nr_id,
emri",emri).withJSON("info",
currentNode.path("info").toString()));
System.out.println("Te dhënat u vendosen me sukses: " +
nr_id + " " + emri);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Gabim ne insertimin e te dhenave: " +
nr_id + " " + emri);
System.err.println(e.getMessage());
break;
}
}
parser.close();

Listimi 2. Krijimi i tabelës Studenti përmes DynamoDB në Java
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5.3 Krahasimi i databazave graf dhe SQL
Gjatë shqyrtimit të pjesë teorike kemi treguar se databazat graf janë shumë të fuqishme për
krijimin e pyetësorëve kompleksë ku kërkohet bashkimi (join) i shumë tabelave.
Më poshtë kemi paraqitur një krahasim në mes të kodit të shkruar në SQL dhe atij në
databazën graf ku gjenden të gjitha produktet në hierarkinë e produkteve.

Tabela 6. Krahasimi i pyetësorëve në SQL dhe databazën graf
SQL/Databaza relacionale

Cypher/Databaza graf - NoSQL

MATCH (p:Product)-[:CATEGORY]-

SELECT p.ProductName

>(l:ProductCategory)-[:PARENT*0..]-

FROM Product AS p

>(:ProductCategory {name:"Dairy
Products"})
RETURN p.name

JOIN ProductCategory pc ON (p.CategoryID =
pc.CategoryID

AND

pc.CategoryName

=

"Dairy Products")

JOIN ProductCategory pc1 ON (p.CategoryID
= pc1.CategoryID)
JOIN ProductCategory pc2 ON (pc1.ParentID =
pc2.CategoryID AND pc2.CategoryName =
"Dairy Products")

JOIN ProductCategory pc3 ON (p.CategoryID
= pc3.CategoryID)
JOIN ProductCategory pc4 ON (pc3.ParentID =
pc4.CategoryID)
JOIN ProductCategory pc5 ON (pc4.ParentID =
pc5.CategoryID AND pc5.CategoryName =
"Dairy Products");

Pra po e shohim se sa sintaksë të thjeshtë kanë databazat graph për krijimin e pyetësorëve ku
të dhënat u takojnë më shumë tabelave. Pikërisht kjo thjeshtësi i bën këta pyetësorë të jenë
më të shpejtë në ekzekutim dhe shumë më fleksibil.
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KONKLUZIONET

Databazat janë pjesë integrale e çdo aplikacioni. Në të gjitha sistemet dhe aplikacionet që
zhvillohen sot, nevojitet të ruhen të dhëna. Këtë e mundësojnë databazat. Me krijimin e
teknologjive të reja, është parë e domosdoshme që të ketë evoluim edhe në mundësitë dhe
mënyrën se si të dhënat që dalin prej këtyre teknologjive, të mund të ruhen, përpunohen,
nxjerren etj. Sot, po përdoret shumë termi “big data”, i cili është term që i referohet sasisë
së madhe por edhe varietetit të lartë të të dhënave që prodhohen prej mediumeve të ndryshme
e sidomos rrjeteve sociale, që kanë gjetur një përdorueshmëri të lartë. Për shkak se këto të
dhëna nuk kanë strukturë të mirëfilltë, ruajtja dhe menaxhimi i tyre në databazat tradicionale
relacionale është e pamundur. Për këtë arsye, janë zhvilluar databazat jorelacionale, si
mundësi për manipulimin edhe të këtyre të dhënave.
Në këtë punim diplome, kemi analizuar këto dy kategori të databazave, ku jemi munduar të
shtjellojmë ato veçoritë kryesore të të dyjave. Natyrisht se ka shumë koncepte që janë të
ndërlidhura me këto lloje, prandaj ne kemi shkëputur pjesët më relevante për t’i diskutuar.
Gjatë analizave, pamë se këto databaza janë të ndryshme në mënyrën se si ruajnë dhe
menaxhojnë të dhënat. Databazat relacionale janë shumë të kufizuara, si në sasinë ashtu edhe
në llojin apo tipin e të dhënave që mund të ruajnë. Në rastet kur kemi shumë tabela dhe duhet
të kombinohen të dhënat prej tyre, shtrimi i pyetësorëve të tillë është kompleks. Për shkak se
këta pyetësorë bëhen shumë të gjatë, gabimet janë shumë të mundshme.
Databazat jorelacionale nga ana tjetër janë shumë më fleksibile. Ato janë lehtë të
zgjerueshme, mundësojnë ruajtjen e sasive të mëdha dhe numrit më të madh të llojeve të të
dhënave në krahasim me databazat relacionale. Për shkak se të dhënat që ruhen në to nuk
kanë strukturë të ngurtë, edhe ndërtimi i pyetësorëve është më i lehtë. Në pjesën e fundit
pamë se databazat NoSQL kanë avantazhe të dukshme ndaj atyre SQL, ndonëse edhe SQL
kanë pjesën e vet të meritave që i bën ato të jenë prezente akoma në aplikacionet dhe sistemet
që zhvillohen.
Nga rezultatet e hulumtimit kuptohet se databaza graf që përdoret për të dhënat e lidhura
është shumë më e përshtatshme për pyetësorët më kompleksë ku ka lidhje (join) mes tabelave
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në krahasim me databazat relacionale, në të cilën komandat e shumta JOIN e bëjnë kodin më
pak të lexueshëm dhe jo optimal.

38
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